Turkish Journal of Agriculture and Forestry
Volume 23
Number 8 EK2

Article 11

1-1-1999

Assessment of the Effects of Rooted Offshoot Properties and
GA_3 Applications on the Yield of the Globe Artichoke
GÜNNUR KOÇER
BENİAN ESER

Follow this and additional works at: https://journals.tubitak.gov.tr/agriculture
Part of the Agriculture Commons, and the Forest Sciences Commons

Recommended Citation
KOÇER, GÜNNUR and ESER, BENİAN (1999) "Assessment of the Effects of Rooted Offshoot Properties
and GA_3 Applications on the Yield of the Globe Artichoke," Turkish Journal of Agriculture and Forestry:
Vol. 23: No. 8, Article 11. Available at: https://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/vol23/iss8/11

This Article is brought to you for free and open access by TÜBİTAK Academic Journals. It has been accepted for
inclusion in Turkish Journal of Agriculture and Forestry by an authorized editor of TÜBİTAK Academic Journals. For
more information, please contact academic.publications@tubitak.gov.tr.

Tr. J. of Agriculture and Forestry
23 (1999) Ek Say› 2, 325-332
@ TÜB‹TAK

Köklü Dip Sürgünü Özellikleri ve GA3 Uygulamalar›n›n
Enginarda Verim Da¤›l›m›na Etkileri
Günnur KOÇER
Ege Üniversitesi, Günefl Enerjisi Enstitüsü, ‹zmir-TÜRK‹YE

Benian ESER
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ‹zmir-TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi:09.01.1997

Özet: Bu çal›flmada, köklü dip sürgün özellikleri yan›nda 30 ppm GA3 uygulama say›lar›n›n, tek y›ll›k olarak üretilen Sak›z Enginar
çeflidinde erkenci ve toplam verime etkileri incelenmifltir.
Vegetatif dönemdeki sürgünlerle plantasyon kuruldu¤unda generatif dönemdekilere nazaran erkenci ve toplam verimde daha yüksek
de¤erler elde edildi¤i belirlenmifltir. Vegetatif dönemdeki sürgünler kullanmakla sa¤lanan bu olumlu etki, tüm GA3 uygulamalar›nda
kontrollara nazaran daha da iyilefltirilmifltir.
‹ki kez GA3 uygulamas›, bir kere uygulamaya göre yaln›zca erkenci verimde daha iyi sonuç vermifltir.

Assessment of the Effects of Rooted Offshoot Properties and GA3 Applications on the
Yield of the Globe Artichoke
Abstract: In this study, the effects of rooted offshoot properties and number of GA3 applications, 30 ppm in concentration, on the
early and total yield of the globe artichoke cv “Sak›z”, produced in one year, were tested.
It was determined that when the offshoots, which were at the vegetative growth stage, were used in plantation, higher early and
total yields were obtained than that of the generative growth stage. This positive result gained with offshoots at the vegetative stage
was also improved significantly with all GA3 applications, 30 ppm in concentration when compared with untreated plants.
Double GA3 application gave better results than a single application only for early yield.

Girifl
Türkiye’de enginar yetifltiricili¤i Ege ve Marmara
bölgelerinde yap›lmakta olup, ‹zmir ve çevresinde
erkencilik özelli¤i nedeniyle Sak›z çeflidi yayg›n olarak
üretilmektedir. Yapraklar› düz ve az dilimli olan Sak›z
çeflidinin Kas›m sonunda hasad›na bafllanmas› en önemli
özelli¤idir. Ancak bu çeflitle yap›lan klasik çok y›ll›k
yetifltiricilikte bitkilerde y›llar içinde artan oranlarda derin
parçal› yaprak formasyonlar› ile dikkat çeken, verime geç
yatan yerli tip denilen bitkilerin oluflumu fleklinde tek
yönlü bir de¤iflimin oldu¤u gözlenmektedir (1,2).
Erkencilik özelli¤inin s›n›rlanmas›na neden olan ve
plantasyon yaflland›kça artan bu tek yönlü de¤iflim henüz
kesin aç›klama getirilememifl bir konudur.
Bu noktada Sak›z enginar çeflidinde gözlenen tek
yönlü de¤iflimin kontrolü ile bitkiler aras›ndaki
varyasyonun daralt›lmas›nda, köklendirilmifl dip

sürgünleriyle yap›lan tek y›ll›k üretim fleklinin etkili
olabilece¤ini düflünmek olas›d›r. Nitekim yerli tip bitkileri
vegetatif geliflme döneminde ay›rt edebilmenin tek
ölçütünün yaprak formasyonu oldu¤u bilinmektedir (3, 4,
5). Sak›z çeflidi özelli¤indeki bitkilerle saf parseller
kurarak üretimi gerçeklefltirmede, yaprak kriterlerine
göre seçilip al›nm›fl dip sürgünlerinin köklendirilip daha
sonra tarlaya aktar›lmalar› ve verim y›l› sonunda bu
ifllemin aynen tekrar edilerek tek y›ll›k bir üretim fleklinin
uygulanabilmesi akla gelmektedir. Ancak köklendirilmifl
sürgünlerin bir k›sm›nda tarlaya flafl›rt›lmalar› sonras›
yaprak formasyonlar›nda parçalanma görüldü¤ü ve bu
bitkilerin sanki yerli tip bitki imifl gibi bir görünüm
kazand›klar› da bir gerçektir. Di¤er bir ifadeyle Sak›z
enginar çeflidinde görülen tek yönlü de¤iflimin kontrolü
amac›yla gerçeklefltirilen tek y›ll›k üretim fleklinde bitkiler
aras›nda yaprak formasyonu aç›s›ndan baflka bir
varyasyon ile karfl›laflmak mümkündür. Yerli tipe
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dönüflüm fleklinde gerçekleflen tek yönlü de¤iflim ile
kar›flt›r›lmamas› gereken bu varyasyonun bitki büyüme
ucundaki faz de¤iflimi ile iliflkili oldu¤u üzerinde
durulmaktad›r. Nitekim köklenme ortam›nda iken
generatif döneme geçti¤i belirlenen sürgünlerin tarlaya
flafl›rt›lmas› sonras› oluflturduklar› yapraklar›n çok parçal›
görünümde olmalar›n›n saptanm›fl olmas› yaprak
parçal›l›¤› özelli¤inin büyüme ucu geliflimi ile yak›n iliflkili
oldu¤unu ortaya koymaktad›r (4).

plantasyon, büyüme ucu vegetatif ve generatif dönemde
olan farkl› özellikteki köklendirilmifl sürgünlerden
oluflturulmufltur. Bu flekilde, farkl› özellikteki sürgünlerin
y›ll›k verim da¤›l›m›na etkileri saptanmaya çal›fl›lm›fl ve
ayr›ca GA3 uygulamalar› ile tek y›ll›k üretimde erkencili¤i
gelifltirmenin mümkün olabilme flans› araflt›r›lm›flt›r.

Tek y›ll›k kültürler fleklinde yap›lmakta olan
yetifltiricilikten elde edilen sonuçlar, ilk y›l elde edilen
erkenci ve total verim miktarlar›n›n çok y›ll›k kültürlere
göre farkl›l›k gösterebilece¤ini düflündürmektedir (6, 7,
8, 9). Dengeli bir hasat periyodu ve erkencilik birçok
faktörün ortak kullan›m› ile sa¤lanabilmektedir. Yaz
aylar›nda uygunsuz nem ve s›cakl›kta hemen hemen
faaliyeti durmufl olan kökleri uyand›rmak amac› ile
yap›lacak sulamalar›n zaman›, sulama yo¤unlu¤u ve GA3
uygulamalar› gibi yöntemler ile verim da¤›l›m›n› belli bir
dereceye kadar kontrol etmek mümkün olabilmektedir
(2, 3, 7, 10, 11, 12). Bu uygulamalar içinde GA3’in
olumlu sonuç vermesi uygulama zaman› ve doza ba¤l›
olarak de¤iflmektedir (11).

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümünde gerçeklefltirilen bu çal›flmada, bölgenin
erkenci çeflidi Sak›z (Cynara scolymus L. cv. Sak›z)
kullan›lm›flt›r. Bu konuda yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›n›
da (2, 9, 10) dikkate alarak, tek y›ll›k üretime uygun
oldu¤u belirlenen 2-2.5 cm çaptaki dip sürgünleri anaç
parsellerden Mart ay›nda Sak›z çeflidinin düz ve az dilimli
olan yaprak formuna göre seçilerek al›nm›fl ve 30x10 cm
mesafelerde köklendirme parseline dikilmifllerdir.

Bu çal›flma köklendirilmifl dip sürgünleriyle yap›lan tek
y›ll›k üretim fleklinde sürgünlerin büyüme ucu geliflim
dönemleri ile ilgili olarak ortaya ç›kt›¤› varsay›lan yaprak
formasyonu aç›s›ndan gözlenen bitkiler aras› varyasyonun
daralt›lmas› ve gerek erkenci, gerekse total verim
yönünden tek y›ll›k kültürler ile çok y›ll›k kültürler
aras›ndaki farkl›l›¤›n en aza indirgenebilmesi amac›yla
gerçeklefltirilmifltir. Bunun içindir ki, çal›flmada tek y›ll›k

Materyal ve Metot

Düzenli sulamalarla geliflmeleri sa¤lanm›fl bitkilerde
Haziran ay› ortas›nda sulamaya son verilerek, bunlar›n
uzun bir aktif geliflme dönemi geçirmeleri sa¤lanm›flt›r.
Düzenli sulamalarla geliflmeleri sa¤lanm›fl bitkilerde
Haziran ay› ortas›nda sulamaya son verilerek, bunlar›n
uzun bir aktif geliflme dönemi geçirmeleri sa¤lanm›flt›r.
Aktif geliflme dönemi boyunca, köklendirme
ortam›ndaki sürgünlerin baz›lar›nda bafl oluflumunun
bafllad›¤›, baz›lar›nda ise görünür bafl oluflumunun
bafllamad›¤› ancak büyüme ucunun generatif döneme
geçti¤i belirlenmifltir (fiekil 1, 2). Daha önce yap›lan
çal›flmalar›n sonuçlar› da baz al›narak (4, 10),

fiekil 1.
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fiekil 2.

köklendirme ortam›ndaki sürgünlerin generatif döneme
geçifllerinin belirlenmesinde Sak›z çeflidi özelli¤indeki
yaprak formunun, parçal› yaprak formuna dönüflmeye
bafllamas› kriter olarak al›nm›flt›r.
Köklendirme ortam›nda geliflme aç›s›ndan sürgünler
aras›nda ortaya ç›kan bu varyasyon tamamen sürgün
büyüklü¤ü olarak ifade edilen sürgünün fizyolojik yafl› ile
ilgilidir. Anaç parsellerden kök bo¤az› çap›na göre 2-2.5
cm büyüklükte al›nan dip sürgünleri aras›nda fizyolojik
yafl aç›s›ndan fakl›l›k olmas› kuflkusuzdur ki, 2 cm çaptaki
bir sürgün le 2.5 cm çaptaki bir sürgünü ayn› fizyolojik
yaflta kabul etmek mümkün de¤ildir. Bu durumda sürgün
çap› ve dolay›s›yla sürgünün fizyolojik yafl›na ba¤l› olarak
köklendirme ortam›nda sürgünlerin geliflmeleri ve
generatif döneme geçmeleri aç›s›ndan bir varyasyon
ortaya ç›kabilmektedir. Nitekim sürgünlerin geliflmeleri ve
büyüme ucundaki de¤iflimlerin sürgün yafl› ile ba¤lant›l›
olabilece¤i fleklindeki bulgular da bu düflüncemizi
do¤rulamaktad›r (4, 7, 8, 10).
Bu flekilde dinlenme periyoduna an›lan farkl› geliflme
dönemlerinde giren bu sürgünlere, 5 A¤ustos tarihinde
uyand›rma suyu verilerek aktif geliflme bafllat›lm›flt›r.
Uyand›rma suyunun verilmesini takiben dinlenme
periyoduna generatif dönemde girdi¤i belirlenen
sürgünlerde, büyüme ucunun geliflimine devam etti¤i
gözlenmifltir. Buna karfl›n dinlenme periyoduna bafl
oluflturmufl durumda giren bitkilerde ise apikal dominansi
olay› ortadan kalkt›¤› için toprak alt›ndaki kök üzerindeki
uyur gözlerden baz›lar›n›n sürme yetene¤i kazanabildi¤i

Köklendirme
Ortam›nda
Bafl
Oluflturmad›¤› Halde, Büyüme Ucu
Generatif Döneme Geçmifl Bir Bitkinin
Görünümü

saptanm›flt›r. Bu flekilde generatif dönemde oldu¤u
belirlenen ana sürgünler ile üzerinde vegetatif dönemde
olan yar› dormant yan sürgünlerin yan›s›ra henüz sürme
yetene¤i
kazanmam›fl
gözlerinde
bulundu¤u
köklendirilmifl materyaller (fiekil 3), 21 A¤ustos tarihinde
1x0.8 m s›ra aras› ve s›ra üzeri mesafelerle tarlaya
flafl›rt›lm›fllard›r.
Farkl› özellikteki sürgünler ile yap›lan tek y›ll›k üretim
fleklinde y›ll›k verim da¤›l›m›n›n GA3 ile düzenlenmesinin
mümkün olabilme flans›n›n araflt›r›ld›¤› bu çal›flmada,
bölgemiz koflullar›nda daha önce yap›lm›fl olan çal›flman›n
(2, 10) sonuçlar›n› da dikkate alarak 30 ppm dozda GA3
çözeltisinin 2 farkl› tarihte uygulanmas› planlanm›flt›r. Bu
düflünceden hareketle ilk uygulama 12 Eylül tarihinde
yap›lm›flt›r. 2. kez GA3 uygulamas› yap›lacak bitkilerde ise
ilk uygulamadan 15 gün sonra, yani 27 Eylül tarihinde 2.
uygulama gerçeklefltirilmifltir.
Böylece 2 farkl› geliflme dönemindeki köklendirilmifl
sürgün ile 2GA3 uygulama flekli ve bir kontrol
uygulamas›ndan oluflan (2x3=6) toplam 6 kombinasyon,
2 faktörlü basit faktöriyel deneme plan›na ba¤l› olarak
tesadüf bloklar› deneme deseninde 3 tekrarl› olarak
denenmifllerdir. Her kombinasyon 20 ocaktan
oluflmufltur. Ocaktaki sürgün say›s› köklendirilmifl
materyalin sürgün özelli¤ine göre de¤iflmektedir. Nitekim
generatif dönemde olan ana sürgünlerden oluflan
kombinasyonlarda her ocakta 1 sürgün bulunurken,
üzerinde vegetatif dönemde olan yar› dormant yan
sürgünlerin bulundu¤u köklendirilmifl materyallarden

327

Köklü Dip Sürgünü Özellikleri ve GA3 Uygulamalar›n›n Enginarda Verim Da¤›l›m›na Etkileri

fiekil 3.

oluflan kombinasyonlarda ise her ocak 2 yada 3
sürgünden oluflmufltur. Di¤er bir ifadeyle çal›flmada her
oca¤a 1 tane köklendirilmifl materyal dikilmifl ancak
köklendirilmifl materyalin sürgün özelliklerine ba¤l› olarak
tarlaya dikim sonras› ocaktaki sürgün say›s› ana
sürgünlerde 1, yan sürgünlerde ise 2 ile 3 aras›nda
de¤iflmifltir. GA3 uygulamalar›n›n yan›s›ra köklü dip
sürgünü özelliklerinin verim da¤l›m›na olabilecek
etkilerinin ortaya konmas› çal›flmam›z›n amac›n›
oluflturdu¤u içindir ki, her ocakta homojen say›da sürgün
bulundurulmas› yoluna gidilmemifltir. Bu do¤rultuda her
kombinasyonda uyand›rmadan ilk hasada kadar geçen
gün say›s› ile erkenci ve toplam verim de¤erleri
belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Çal›flmam›zda pazardaki fiyat oluflumlar›n›n yan›s›ra
tüketici isteklerini de dikkate alarak fiubat ay›n›n sonuna
kadar hasat edilen bafl adetleri erkenci verim, May›s ay›n›n
ortas›na kadar hasat edilen bafl adetleri ise toplam verim
olarak kabul edilmifltir.

Bulgular ve Sonuç
Tarlada yap›lan morfolojik gözlemler sonucu dikkati
çeken ilk husus, yan sürgünler ile ana sürgünler aras›nda
geliflme yönünden gözlenen varyasyondur. Üzerinde yar›
dormant yan sürgünlerin yan›s›ra uyur gözlerinde
bulundu¤u köklendirilmifl materyallerde, tarlaya dikim
sonras›
aktif
geliflme
h›zl›
bir
flekilde
gerçekleflebilmektedir. Bunlarda yar› dormant durumdaki
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sürgünler geliflmelerine devam ederken, kök üzerindeki
lateral gözlerde sürme yetene¤i kazanabilmektedir. Buna
karfl›n, generatif dönemde oldu¤u belirlenen ana
sürgünlerin tarlaya flafl›rt›lmas› sonras› geliflmede
gerileme olabilmekte ve bitkiler aras›nda geliflmeye
bafllama zamanlar› aç›s›ndan bir varyasyon ortaya
ç›kabilmektedir (fiekil 4).
Vegetatif dönemde olan yan sürgünlerin tarlaya
flafl›rt›lmas› sonras› geliflme gerili¤inin gözlenememifl
olmas›, bu olay›n büyüme ucu geliflim dönemiyle ilgili
oldu¤unu akla getirmektedir. Nitekim köklenme
ortam›nda iken generatif döneme geçmifl olan
sürgünlerde flafl›rtma floku nedeniyle aktif geliflmenin
yavafl gerçekleflebilece¤i, de¤iflik araflt›r›c›lar taraf›ndan
da vurgulanmaktad›r (6, 7, 8).
Generatif ve vegetatif dönemde tarlaya flafl›rt›lan
bitkiler aras›nda gözlenen di¤er farkl›l›k da, yaprak
formasyonu yönünden gözlenen de¤iflimdir. Vegetatif
dönemdeki sürgünler tarlaya flafl›rtma sonras› Sak›z
çeflidine özgü yaprak formasyonu gösterirken (fiekil 5),
generatif dönemdeki sürgünlerin derin parçal› yaprak
formasyonu gösterdikleri (fiekil 6) dikkat çekmifltir. fiekil
6’da da görüldü¤ü gibi, generatif döneme geçti¤i
belirlenen köklendirilmifl sürgünlerin tarlaya flafl›rt›lmalar›
sonras› oluflturduklar› yapraklar›n çok parçal› görünümde
oldu¤u ve sanki yerli tip bitki imifl gibi görüntüye sahip
olduklar› gözlenmifltir. Ancak bu bitkilerin vegetasyon
dönemi içinde yerli tip bitkilere göre daha erken verime
yatt›¤›n›n belirlenmifl olmas›, generatif dönemdeki

G.KOÇER, B.ESER

fiekil 4.

Generatif Dönemde ‹ken Tarlaya fiafl›rt›lan Ana
Sürgünlerde Görülen Geliflme Gerili¤i ve
Bitkiler Aras› Varyasyonun Genel Görünümü
(Sa¤daki s›ra)

fiekil 5.

Vegetatif Dönemdeki Yan Sürgünlerin Tarlaya
fiafl›rt›lma Sonras› Gösterdikleri Yaprak
Formasyonu

fiekil 6.

Generatif Dönemdeki Ana Sürgünlerin Tarlaya
fiafl›rt›lma Sonras› Gösterdikleri Yaprak
Formasyonu
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bitkilerde ortaya ç›kan bu derin parçal› yaprak
formasyonunun büyüme ucu geliflim dönemi ile ilgili
oldu¤unu düflündürmektedir. Konuya yönelik olarak
yap›lan bir di¤er çal›flmada (4), yaprak parçal›l›¤›
özelli¤inin bitki büyüme ucunun generatif döneme
geçmesi ile ilgili olabilece¤i fleklinde bir varsay›m›n elde
edilmifl olmas› da, bu düflüncemizi desteklemektedir.
Bitkilerin tarlada geliflme özellikleri yönünden
göstermifl olduklar› farkl›l›klar›n, verimin y›l içindeki
da¤›l›m›na da yans›yabilece¤ini düflünmek olas›d›r. Bu
düflünceden hareketle, bitkilerde aktif büyümenin
bafllat›lmas›ndan itibaren ilk hasada kadar geçen gün
say›s› ile erkenci ve toplam verim de¤erleri uygulamalara
ba¤l› olarak saptanm›fl ve yap›lan varyans analizleri
sonucunda istatistiksel aç›dan uygulamalar aras›nda
farkl›l›k oldu¤u belirlenmifltir (Tablo 1, 2 ve 3).
Tablo 1.

Ortalama Uyand›rmadan Sonra ‹lk Hasada Kadar Geçen
Gün Say›lar› (Hasat Olgunlu¤u Süresi)

Sürgün özelli¤i x GA3 uygulama flekli
Ana
Ana
Yan
Ana
Yan
Yan

Belirlenen süre (gün)

sürgün/Kontrol
sürgün/1 kez
sürgün/Kontrol
sürgün/2 kez
sürgün/1 kez
sürgün/2 kez

200 a
183 b
172 c
169 d
140 e
124 f

LSD %5 (interaksiyon)

2.371

Tablo 1’de de görüldü¤ü üzere, hasat olgunlu¤u süresi
aç›s›ndan sürgün özelli¤i x GA3 uygulama flekli
interaksiyonu önemli bulunmufltur. Bu yönden en uzun
süreye (200 gün) ana sürgünlere GA3 uygulanmamas›
durumunda ulafl›l›rken, yan sürgünlere GA3’in 2 kez
uygulanmas› durumunda hasat olgunlu¤u süresinin (124
gün) önemli oranda k›sald›¤› görülmektedir.

Hasat olgunlu¤u süresinin, hormon uygulama
flekillerine ba¤l› olarak de¤iflimine bak›ld›¤›nda, GA3
uygulamalar›n›n (1 kez ve 2 kez) kontrole göre bu süreyi,
ana sürgünlerde 17-31 gün, yan sürgünlerde ise 32-48
gün aras›nda k›saltabilece¤i görülmektedir ki, bu da
yetifltiricilik aç›s›ndan az›msanmayacak bir süredir. Dikkat
edilecek olursa, bu etki GA3’in bitkilere 2 kere
uygulanmas› durumunda daha da belirginleflmektedir.
Hormon uygulamas› s›ras›nda bitkilerde geliflme
yönünden homojenitenin sa¤lanamam›fl olmas›ndan
kaynakland›¤›n› varsayd›¤›m›z bu olayda, 2 farkl› tarihte
hormon uygulamas› yap›lan bitki büyüme uçlar›nda,
GA3’in farkl› dönemlerde ve daha uzun süre ile etkili
olabilmesininde rol oynad›¤› düflünülmektedir.
Yap›lan varyans analizine göre erkenci verim de¤erleri
yönünden sürgün özelli¤i x GA3 uygulama flekli
interaksiyonu önemli bulunmufltur (Tablo 2). Erkenci
verim de¤erlerinin özetlendi¤i Tablo 2 incelendi¤inde, bu
de¤erlerin uygulamalara ba¤l› olarak hasat olgunlu¤u
süresiyle negatif bir de¤iflim gösterdi¤i aç›kça
görülmektedir. Nitekim hasat olgunlu¤u süresini
k›saltabilen uygulamalar›n erkenci verim de¤erlerini
artt›rmas› beklenen bir sonuçtur.
Tablo 2.

Ortalama Erkenci Verim De¤erleri

Sürgün özelli¤i x GA3
uygulama flekli

Yan
Yan
Ana
Yan
Ana
Ana

sürgün/2 kez
sürgün/1 kez
sürgün/2 kez
sürgün/Kontrol
sürgün/1 kez
sürgün/Kontrol

LSD %5 (interaksiyon)

Dikkat edilecek olursa geliflmelerinin belli bir k›sm›n›
köklendirme ortam›nda tamamlayan ana sürgünlerde,
uyand›rmadan ilk hasada kadar geçen gün say›s›,
uyand›rma suyunun verilmesiyle fizyolojik geliflmenin
bafllat›ld›¤› yan sürgünlere göre daha uzun sürelerde
gerçekleflmektedir. Bu da generatif dönemde iken tarlaya
flafl›rt›lan sürgünlerde, geliflmenin yavafl ilerlemesi
nedeniyle bafl oluflum dönemininde bir hayli
uzayabilece¤ini göstermektedir.
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fiubat ay› sonuna kadar hasat edilen
bafl adetleri (adet/ocak)

Ana bafl

Kol

Toplam bafl

2.0 a
1.467 b
0.767 c
0.4 d
0.4 d
0.233 d

1.4 a
0.933 b
0.367 c
0.1 d
0d
0d

3.4 a
2.4 b
1.134 c
0.5 d
0.4 de
0.233 e

0.179

0.137

0.257

Bu aç›dan Tablo 2 irdelendi¤inde, fiubat ay› sonuna
kadar hasat edilen ana bafl, kol ve dolay›s›yla toplam bafl
adetlerinin yan sürgünlerde, ana sürgünlere göre önemli
oranda artt›¤›n› ve bu etkinin GA3 uygulamalar›yla daha da
belirginleflti¤ini görmek mümkündür. Dikkat edilecek
olursa fiubat ay› sonuna kadar hasat edilen kol say›s›
yönünden bu durum daha çarp›c› bir flekilde ön plana
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ç›kmaktad›r. Nitekim GA3 uygulamalar› ile yan
sürgünlerde erkenci kol say›s› 1-1.4 (adet/ocak) aras›nda
de¤iflen de¤erlerde gerçekleflmektedir. Buna karfl›n ana
sürgünlerde, GA3 uygulamalar›n›n 2 kez yap›lmas›
durumunda dahi fiubat ay› sonuna kadar 0.4 (adet/ocak)
gibi oldukça düflük bir de¤erde kol elde edilebildi¤i, hatta
kontrol bitkiler ile 1 kez GA3 uygulanan bitkilerden hiç kol
hasat edilemedi¤i görülmektedir. Bu da erkenci verim
de¤erlerinin GA3 uygulamalar›na ba¤l› olarak de¤ifliminde,
bitkilerin fizyolojik geliflim dönemlerinin önemli bir faktör
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Daha öncede ifade edildi¤i
gibi tarlada yap›lan morfolojik gözlemlerde de, GA3
uygulamalar›na ba¤l› olarak bitki geliflimi yönünden
gözlenen etkinin yan sürgünlerde, ana sürgünlere göre
daha belirgin bir flekilde ortaya ç›kt›¤› saptanm›fl ve GA3
uygulamas› yap›lan yan sürgünlerde fizyolojik geliflmenin,
ana sürgünlere göre daha çabuk ilerledi¤i belirlenmifltir.
Bu flekilde GA3 uygulamalar› ve çevre koflullar›na da ba¤l›
olarak fizyolojik geliflmenin daha h›zl› gerçekleflti¤i yan
sürgünlerde, apikal dominansi olay› da erken dönemde
ortadan kalmaktad›r. Böylece bu bitkilerden, ana
sürgünlere göre daha erken dönemde kol elde etmek
mümkün olabilmektedir. Konuya iliflkin olarak, GA3
uygulamalar›n›n erkenci verimi artt›rabilece¤i ve bu
yönden GA3’in 2 farkl› tarihte uygulanmas›n›n daha etkili
Tablo 3.

Ortalama Toplam Verim De¤erleri

Sürgün özelli¤i

May›s ay› ortas›na kadar hasat edilen bafl
adetleri (adet/ocak)
Ana bafl

Kol

Toplam bafl

Yan sürgün
Ana sürgün

2.73 a
1.77 b

6.73 a
4.43 b

9.46 a
6.20 b

LSD

0.94*

1.101**

1.101**

2 kez
1 kez
Kontrol

2.45
2.30
1.90

6.45 a
6.00 a
4.00 b

8.9 a
8.3 a
5.9 b

LSD

ö.d.

1.35*

1.35**

GA3 uygulama flekli

*: %5’e göre önemli **: %1’e göre önemli

ö.d.: önemli de¤il

olabilece¤i, de¤iflik araflt›r›c›lar
vurgulanmaktad›r (9, 11, 12, 13).

taraf›ndan

da

Toplam verim de¤erlerine göre yap›lan varyans analizi
sonucunda ise sürgün özelli¤i ile GA3 uygulamas› ana
etkilerinin birbirinden ba¤›ms›z olarak önemli oldu¤u
belirlenmifltir (Tablo 3). Toplam verim de¤erlerinin
özetlendi¤i Tablo 3 irdelendi¤inde, dikkati çeken
sonuçlardan birisi, May›s ay› ortas›na kadar hasat edilen
ana bafl, kol ve dolay›s›yla toplam bafl say›lar›n›n yan
sürgünlerde, ana sürgünlere göre önemli oranda yüksek
oldu¤udur.
Dikkati çeken di¤er sonuç ise, May›s ay› ortas›na kadar
hasat edilen ana bafl say›s› yönünden uygulamalar
aras›nda istatistiki anlamda bir fark gözlenmemesine
ra¤men, kol ve toplam bafl say›s›n›n GA3 uygulamalar›yla
(1 ve 2 kez) kontrole göre önemli oranda artt›r›ld›¤›d›r.
Burada fizyolojik geliflmenin daha h›zl› gerçekleflti¤i
yan sürgünlere GA3 uygulanmas› durumunda, ana
sürgünlere göre vegetasyon dönemi boyunca bir hayli
fazla ürün alman›n mümkün olabilece¤i fleklinde bir sonuç
ortaya ç›kmaktad›r. GA3 uygulamalar› ile toplam verimin
artt›r›labilece¤i de¤iflik araflt›r›c›lar taraf›ndan da
vurgulanmaktad›r (6, 11, 12).
Bu bulgu ve yorumlar›n ›fl›¤›nda, köklendirilmifl
bitkiler ile yap›lacak tek y›ll›k yetifltiricili¤in sözkonusu
oldu¤u durumlarda, üretimin vegetatif dönemdeki
sürgünler ile yap›lmas› gerekti¤i gerçe¤i karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Vegetatif dönemdeki sürgün eldesi için; Mart
ay›nda anaç parsellerden al›nan 2-2.5 cm çap›ndaki
sürgünlerin köklenme ortam›nda uzun bir aktif büyüme
dönemi geçirmesinin ve dolay›s›yla bunlar›n bafl
oluflturmas›n›n sa¤lanmas›n›, böylece dinlenme
periyodundan sonra uyand›rma suyunun verilmesi ile
birlikte yan sürgünlerin gelifliminin teflvik edilmesini
uygun bir çözüm yolu olarak önermek mümkündür.
Ayr›ca vegetatif dönemdeki köklendirilmifl sürgünlerle
gerçeklefltirilen tek y›ll›k üretim fleklinde, GA3
uygulamalar› ile de y›ll›k verim da¤›l›m›n›n kontrol
edilebilece¤inin saptand›¤› bu çal›flma, enginar
yetifltiricili¤i aç›s›ndan önemli bir ad›m olarak
görülmektedir.
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